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UNEP-Sürdürülebilir Turizmin Çevresel Saflık İlkesi Bağlamında Otel
İşletmelerinin Çevre Dostu Uygulamaları: Bir Vaka Çalışması
Yusuf Bayraktar
Turizm Fakültesi
Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Özet
Bu çalışma turizm sektörünün çevre üzerindeki olumsuz etkilerini örnek bir konaklama işletmesi
üzerinden vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma UNEP ve UNWTO tarafından ortaya
konulan “Çevresel Etki” ilkesi çerçevesinde bir konaklama işletmesinin çevresel duyarlılık
politikalarını incelemiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemleri esas alınarak vaka çalışması
desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmada söz konusu işletme kalite sertifikasyon sistemleri, enerji
tasarrufu, atık yönetimi ve çevresel duyarlılık politikalarının sosyal ağlardaki görünürlükleri
kriterleriyle değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: çevresel duyarlılık, konaklama işletmesi, sürdürülebilir turizm, vaka
çalışması

Environmentally Friendly Practices of Hotel Businesses in the Context of
UNEP-Sustainable Tourism's Environmental Purity Principle: A Case Study
Abstract
This study was carried out to emphasize the negative effects of the tourism sector on the
environment through an example accommodation business. The research examined the
environmental awareness policies of an accommodation business within the framework of the
"Environmental Purity " principle set forth by UNEP and UNWTO. The research was designed
according to the case study pattern based on qualitative research methods. In this research, the
business was evaluated in terms of the quality certification systems, energy saving, waste
management and the visibility of environmental awareness policies in social networks.
Keywords: environmental awareness, accommodation business, sustainable tourism, case study
Recommended Citation: Bayraktar, Y. (2022). UNEP-sürdürülebilir turizmin çevresel saflık
ilkesi bağlamında otel işletmelerinin çevre dostu uygulamaları: Bir vaka çalışması
[Environmentally friendly practices of hotel businesses in the context of UNEP-sustainable
tourism's environmental purity principle: A case study]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M.
Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–8). USF M3 Publishing.
https://www.doi.org/10.5038/9781955833103
Giriş
Doğal kaynaklarla yoğun etkileşim içerisinde olan turizm sektörü, planlama sürecinde yaşanan
kontrolsüz uygulamalar ile birlikte çevresel olarak olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Turizm
sektörünün yol açtığı bu çevresel problemlerin asgari düzeyde tutulması ve kaynakların etkin
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kullanılması açısından sektörün ve karar alıcıların sürdürülebilir çevre politikalarına ilişkin
çalışmalar içerisinde olması gerektiği söylenebilir. Turizm sektörü her ne kadar hizmet odaklı bir
endüstri gibi görünse de gerçekte önemli ölçüde bir enerji tüketicisi olarak
değerlendirilebilmektedir. Sektörde temiz ve yenilenebilir enerji çalışmaları sürdürülebilirlik
ilkeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde önemli bir adım olarak görülmektedir. Doğal varlıklar
turizm sektörü için temel kaynak olarak değerlendirildiğinde sürdürülebilirlik kavramı oldukça
önem kazanmaktadır. Doğal varlıkların tükenmesiyle birlikte turizm sektörü ürün üretebilmek
adına gereken hammaddeyi bulamayacaktır. Doğal kaynaklarda meydana gelen bu zarar
destinasyonlar açısından çekiciliği azaltmaktadır. Bu durum turizm sektörünün geleceğini tehdit
etmektedir.
Sürdürülebilir turizm ilkesinde çevre koruması ve kalite kavramları önemli rol oynamaktadır. Bu
doğrultuda Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm
Örgütü (UNWTO) sürdürülebilir turizm bağlamında 12 ilke benimsemiştir. Bu ilkelerden birisi
“Çevresel Etki” olarak isimlendirilmiştir. Çevresel etki ilkesi turistik tesisler ve turist kaynaklı
hava, su ve toprakta oluşan kirlilik seviyesini ve atık üretim düzeyini azaltmak, bölge insanını,
tesis personellerini ve turistleri çevre duyarlılığı kapsamında bilinçlendirmek ve “sorumlu işletme”
ve “sorumlu turist” gibi anlayışları yaygın hale getirmek biçiminde açıklanmaktadır. Bu bilgiler
ışığında bu araştırma örnek olay olarak seçilen bir konaklama işletmesinin çevresel duyarlılıkla
uyumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Literatür Taraması
Sürdürülebilir Turizm ve Çevre
Turizmin geleceği için çevresel kaynakların varlığı destinasyonlar açısından önemli bir konudur.
Turizm gelişmekte olan ülkeler için ekonomik kalkınma bakımından önemli bir sektördür. Fakat
turizm, ülkelere ekonomik kalkınma konusunda avantaj sağladığı gibi çevresel bozulmalara sebep
olabilmektedir (Wang ve Wang, 2018). Turizmin, özellikle ulaşım, konaklama ve diğer turizmle
ilişkili hizmetlerden kaynaklanan dünya çapındaki tüm karbon emisyonlarının %8'inden sorumlu
olduğu düşünülmektedir (Lenzen, Sun, Faturay, Ting, Geschke ve Malik 2018). UNEP (2021)’e
göre turizm 2050 yılına kadar enerji tüketiminde %154, sera gazı emisyonlarında %131, su
tüketiminde %152 ve katı atık imha etmede %251'lik bir artış sağlayacaktır. Bu bilgiler ve gelecek
tahminleri turizm sektöründe çevresel politikaların geliştirilmesi ve etkin kullanılması gerektiğini
göz önüne sermektedir.
Turizm sektörü ile çevre arasındaki etkileşim zamanla doğal çevre tahribatı oluşturmaktadır
(Trisic, Stetic ve Krstic, 2018). Bu durum turizmin hammaddesi olan doğal kaynakların tükendiği
gerçeğini ortaya çıkarmış ve artık sürdürülebilirlik kavramı tartışılmaya başlamıştır.
Sürdürülebilirlik kavramı yenilenemeyen kaynakların geleceğe taşınabilmesi için ekosistemdeki
yerinin korunması anlamında kullanılmaktadır (Guo, Jiang ve Li, 2019). Koruma kullanma
dengesinin gözetilmediği durumlarda olumsuz etkilenecek olan turizm sektörünün geleceği için
sürdürülebilirlik kavramı tartışılmaya başlanmış ve sürdürülebilir turizm olgusu literatürdeki
yerini almıştır. UNWTO sürdürülebilir turizmi çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel bağlamda ele
almıştır. Çevresel açıdan sürdürülebilir turizm; “temel ekolojik süreçleri sürdürerek ve doğal
mirasın ve biyoçeşitliliğin korunmasına yardımcı olarak, turizm gelişiminde kilit bir unsur
oluşturan çevresel kaynakların optimal kullanımını sağlamak” biçiminde tanımlanmaktadır
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(UNWTO, 2021). Doğal çevre ile turizm sektörü arasında önemli bir ilişki olduğu söylenebilir
(Tang, 2015). Çevrenin zaman içerisinde tahrip olması, kaynakların bilinçsizce ve duyarsız
biçimde tüketilmesi gelecek nesiller için tehlike oluşturmakta ve sürdürülebilir turizm kavramını
önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda sürdürülebilir turizm, turistik faaliyetlerin sonucunda ortaya
çıkabilecek olan olumsuz çevresel etkileri asgari düzeye indirmeyi amaçlayan faaliyetler bütünü
olarak tanımlanabilmektedir (Cinnioğlu, 2015).
Turizm İşletmeleri ve Çevre
Turizm sektörü konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım ve organizasyon alanları başta olmak üzere
birçok farklı sektörel alanı kapsamaktadır. Turizm sektörünün başlıca ürettiği ürün konaklama
faaliyetidir. Konaklama turizm olayının temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.
Konaklama tesisleri turizm sektörü içerisinde hızlıca büyüyen bir alan olarak görülmesi ve
çevresel açıdan doğayla daha fazla etkileşimde olması sebebiyle bu çalışmada konaklama
tesislerinin çevresel etkileri tartışılmıştır. Konaklama işletmeleriyle doğal çevre arasında turizmçevre arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki bulunmaktadır. Turistler konaklama tesislerinde
geçirdikleri süre boyunca o bölgedeki çevre üzerinde değişik etkilere yol açabilmektedir.
Konaklama işletmeleri ürün üretimi esnasında doğal çevreden elde ettikleri çeşitli kaynakları
kullanmakta ve tüketim sonrasında doğal çevreye madde ve enerji akışı gerçekleştirmektedir
(Kahraman ve Türkay, 2014). Bu durum doğal çevrenin tahribatına yol açmaktadır. Böylece doğal
çevrede bulunan kaynaklarda miktar ve kalite düşüşü yaşanmaktadır. Bu yüzden konaklama
işletmeleri çalışanlarının turistik aktivitelerde çevreye yönelik koruma kullanma dengesini
gözetmeleri gerekmektedir.
Konaklama işletmelerinin çevre koruma anlayışları işletme politikaları bağlamında farklılık
gösterebilmektedir. Ayrıca işletmeler bağlı oldukları resmi yönetimler tarafından ortaya konulan
kanun ve kurallar çerçevesinde çevresel etki politikaları geliştirebilmektedir. Olumsuz çevresel
etkilerin en aza indirilebilmesi konusunda konaklama işletmelerinde yönetici, çalışan ve turist
bağlamında birtakım ilkelerin benimsenmesi gerekli hale gelmiştir. Yönetici ve çalışanların
turistik aktivitelerde çevresel etkileri değerlendirerek olumsuz etkilere yönelik çözümler üretmesi
gerekmektedir. Ayrıca turistlerin çevresel duyarlılık bilincini artırmaya yönelik hamleler yine
turizmin yol açtığı doğa tahribatını azaltabilecektir. Bu doğrultuda “sorumlu turist” ve “sorumlu
turizm” kavramları önem arz etmektedir (Mondal ve Samaddar, 2021).
Konaklama işletmelerinde çevre yönetimi birbirleriyle bağlantılı birçok faktörden meydana
gelmektedir. İşletme kuruluş planlaması aşamasından itibaren üzerinde durulması gereken
çevresel politikalarda, satın alma sürecinden başlayarak çevre dostu uygulamalara yer verilmesi
gerekmektedir. Satın alma süreciyle birlikte çevresel hassasiyet, üretim faaliyetlerinde, çalışan ve
turist tutumlarında ve yerel halk davranışlarında, üzerinde durulması gereken bir konudur (Sert,
2021). Konaklama işletmelerinde çevresel politikalar doğa tahribatını azaltma, tasarruf etme,
yenilenebilir ürünlerin kullanımı, geri dönüşüm faaliyetleri, atık yönetimi, maliyeti düşürme ve
faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından doğru bir şekilde oluşturulmalı ve yönetilmelidir (Güneş,
2011). UNWTO ve UNEP tarafından sürdürülebilir turizm anlayışında turizmin toplumsal ve
çevresel olarak olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi hedeflenmektedir. Böylece bölge
ekonomisine, doğal ve kültürel miras ögelerinin korunma faaliyetlerine, bölge insanı ve turistlerin
hayat standartlarının geliştirilmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bu noktada konaklama
işletmelerinin çevresel politikalarının sürdürülebilir turizm açısından evrensel bir öneme sahip
3
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olduğu söylenebilir. UNEP ve UNWTO sürdürülebilir turizmi 12 ilke çerçevesinde ele almış ve
çevresel etkiyi (environmental purity) işletmeler ve turistlerden kaynaklanan doğa tahribatını en
aza indirmek ve çevresel duyarlılık bilincini artırmak ilkesiyle değerlendirmiştir. Bu ilke
çerçevesinde turizm sektörünün en önemli ayağı olan konaklama sektöründe çevresel duyarlılık
çalışmaları sektör geleceği bakımından önemli görülmektedir.
Yöntem
Bu araştırma turizm sektörünün önemli bir bileşeni olan konaklama işletmelerinin çevresel
duyarlılık politikalarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma metodolojisi
esas alınarak tasarlanmış ve vaka çalışması deseni benimsenmiştir. Araştırmada örnek olay olarak
seçilen konaklama işletmesi kış turizmi konseptinde hizmet vermekte ve doğal bir ortamda
konumlandırılan dağ oteli olarak nitelendirilmektedir. Örnek olay olarak belirlenen konaklama
işletmesinin çevresel duyarlılık politikalarını ortaya koymak üzere gözlem tekniğinden
yararlanılmıştır. Saha gözlemi bizzat araştırmacı tarafından yapılmış ve gerekli durumlarda işletme
yöneticileri ve çalışanlarından detaylı bilgi almak üzere birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada “konaklama işletmelerinin sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde çevresel
duyarlılık politikaları nasıldır?” sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırma 2021 yılı içerisinde Covid19 pandemisi gözetilerek yapılmıştır. Araştırma Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC),
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Dünya Konseyi (EC) (1996) tarafından
ortaya konulan “Agenda 21 for Travel and Tourism: Towards Environmentally Sustainable
Development.” isimli rapor dikkate alınarak yürütülmüştür. Araştırma vaka olarak seçilen
konaklama işletmesinin çevresel duyarlılık anlamında hangi stratejileri benimsediğini ortaya
koymak amacıyla yapılmaktadır. Bu yüzden araştırma Selminen, Harra ve Tiina (2006) tarafından
yapılan kategorizasyona göre tanımlayıcı ve açıklayıcı bir vaka çalışması niteliğindedir.
Bulgular
Vaka çalışması olarak tasarlanan araştırmada örnek olay olarak Erzurum Palandöken Kayak
Merkezi’nde faaliyet gösteren “Dedeman Palandöken Ski&Lodge” oteli seçilmiştir. Palandöken
Kayak Merkezi’nde konumlanan otel 66 odaya sahip bir kayak ve dağ oteli niteliğindedir.
Araştırma kapsamında incelenen konaklama işletmesi öncelikle mimari açıdan değerlendirilmiştir.
İşletme görseli Fotoğraf 1.’de görülmektedir.
Fotoğraf 1. Otelin Dış Görünüşü

Kaynak. Dedeman Palandöken Ski&Lodge, 2021a

Otelin dış mimarisi dikkate alındığında doğayla uyumlu bir yapıda olduğu söylenebilir. Dış
cephede kullanılan ahşap malzemeler çevreyle uyum sağlamaktadır. İşletmenin çevresel duyarlılık
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bağlamında değerlendirilmesi kapsamında yapılan gözlem sonucunda öncelikle işletmenin sahip
olduğu standart kalite belgeleri incelenmiştir. Buna göre işletmenin aşağıdaki belgelere sahip
olduğu tespit edilmiştir:
• ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından
belirlenen bir kalite standardı sertifikasıdır. Ayrıca işletmenin, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği (Occupational Health and Safety Management System) sertifikasına sahip olduğu tespit
edilmiştir. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası, işletmelerde risk kontrolünün
yapılması ve performans geliştirilebilmesi hedefiyle sağlık ve güvenlik yönetimine ilişkin
kriterleri esas alan ve uluslararası geçerliliği kabul edilen bir sertifika sistemidir. İşletmede gözlem
sırasında incelenen başka bir konu atıkların yönetimi ve geri dönüşümdür. Kat hizmetleri
departmanında kullanılan temizlik bezleri eski ve yıpranmış yatak çarşaflarının geri dönüşümü
sağlanarak yapılan ürünlerden oluşmaktadır. Kat hizmetleri departmanında temizlik bezlerinin
oldukça fazla miktarda kullanılan bir ürün olduğu düşünüldüğünde bu uygulamanın işletme
açısından tasarruf sağladığı söylenebilir. Söz konusu işletmede F&B departmanında atık
yönetimine ilişkin bir sistem bulunmamaktadır. İşletmede yazışmalar genellikle dijital kanallardan
yapılmakta ve kâğıt kullanımı asgari düzeydedir. Ancak ön büro departmanında chek-in sırasında
ziyaretçilerden kimlik ya da pasaport belgeleri fotokopi olarak alınmaktadır. Bu noktada kâğıt
kullanımı artmaktadır. İşletme genelinde tek kullanımlık malzemeler asgari düzeyde kullanılmakta
ve bu durum atık miktarını asgari düzeyde tutmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca tanıtım
materyalleri yaygın bir biçimde dijital olarak tasarlanmıştır. Otel girişinde ve kat koridorlarında
atık ayrıştırma hazneleri bulunmaktadır. Mutfak departmanında atık yağ yönetimi
bulunmamaktadır. Ayrıca çöp poşetleri renklerine göre kodlanmamıştır. Atık yönetimi
çerçevesinde geri dönüşüm çalışmaları yapılmakta ve işletme geri dönüşüm kapsamında bir gelir
elde etmektedir. Geri dönüşüm kapsamında elde edilen gelirin hangi amaçla yeniden kullanıldığı
konusunda işletmeden bilgi alınamamıştır. İşletmede tehlikeli madde envanterine ilişkin yapılan
araştırmada kat hizmetleri ve F&B departmanında yoğun olmak üzere diğer departmanlarda da bu
envantere rastlanmıştır. Ayrıca kat hizmetleri departmanında çevre dostu ürünlerin daha fazla
tercih edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu işletmede otel işletmelerinde yoğunlukla kullanılan
pillere yönelik atık yönetimi faaliyetleri yürütülmektedir. Atık piller özel torbalarda biriktirilerek
genel atık pil depolama alanına götürülmektedir.
İşletmede enerji tasarrufu bakımından bir takım gözlemler yapılmıştır. Buna göre gece saatlerinde
otelin kullanılmayan alanlarında ışıkların kapatıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca işletmede yoğun
elektrik kullanımı sırasında uyarı veren cihazlar kullanılmaktadır. Odalarda kullanılan klima
sisteminin enerji tasarrufu konusunda etkin kullanılmadığı görülmüştür. Klima sistemi odalarda
cam ya da kapı açılması durumunda otomatik olarak devre dışı kalmamaktadır. Bu durum enerji
tasarrufu konusunda olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Odalarda kimsenin olmadığı
durumlarda elektrik sistemi otomatik olarak kapanmamaktadır. Otel genelinde enerji tasarruflu
ampuller yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca binada kullanılan camlar enerji tasarrufuna uygun
olarak tasarlanmamıştır. İşletme enerji tasarrufu konusunda “Yeşil Enerji” politikasını
benimsemektedir. Ayrıca “Yenilenebilir Enerji Sertifikası’na” sahiptir (Fotoğraf 2.).
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Fotoğraf 2. İşletmenin Yenilenebilir Enerji Sertifikası

İşletmede su kaynaklarının etkin kullanımı için gerekli asgari koşullar sağlanamamıştır. İşletmede
su arıtım sistemi bulunmamaktadır. Bu durum suyun kalitesi ve tasarrufu açısından negatif etki
yaratmaktadır. Ayrıca yağmur ya da kar suları işlenip farklı faaliyetlerde kullanılmamaktadır.
Musluklarda su tasarrufu sağlayan perlatör bulunmamaktadır. İşletme ziyaretçilerinin kullanımına
sunduğu çevreyi kirletmeyen elektrikli ve sessiz Buggy araçlara sahiptir. Dış mekânda hayvanlar
için düşünülmüş herhangi bir uygulama bulunmamaktadır. Otel konumu dağ bölgesinde olması
sebebiyle işletme yönetimi her yıl uygun mevsimlerde bölgenin ağaçlandırılması çalışmalarına
katılmaktadır. İşletme ziyaretçilerine yönelik çevresel duyarlılık bağlamında farkındalık
oluşturacak bilgilendirmeler ve uygulamalar yürütmektedir. Ayrıca otel çalışanlarına her yıl çevre
ve kalite yönetimi eğitimleri düzenlemektedir. İşletme Covid-19 pandemisi dolayısıyla Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından geliştirilen “Güvenli Turizm Sertifikası’na”
sahiptir (Fotoğraf 3.).
Fotoğraf 3. Güvenli Turizm Sertifikası

Güvenli Turizm Sertifikası işletmenin hijyen ve kalite anlamında belli standartlarda olduğunu
gösteren bir belgedir. Özellikle Covid-19 pandemisi döneminde geliştirilen bu sistem turistlerde
güven oluşturan bir uygulamadır. Ayrıca söz konusu otelde “Güvenli Turizm Sertifikası” otel
girişinde resepsiyon desk üzerinde görünür bir şekilde konumlandırılmıştır. Bu durum otelin
pazarlama anlayışında bu gibi standartları benimsediğine işaret etmektedir.
İşletmede yazışma için kullanılan e-postalarda çevresel duyarlılığa ilişkin bir etiket
bulunmamaktadır. Fakat yapılan görüşmede bu konuyla ilgili bir çalışma yürütüldüğü
belirtilmiştir. Otel kullandığı sosyal ağlarda çevresel politikalarına yer vermektedir. Otel web
sitesinde çevre politikalarına ilişkin işbirliği yapılan sistemler görülmektedir (Fotoğraf 4.).
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Fotoğraf 4. Web Sitesi

Kaynak. Dedeman Palandöken Ski&Lodge, 2021b

Otel web sitesi incelendiğinde ana sayfanın sol tarafında çevre politikalarına ilişkin uygulamaların
logo görselleri görülmektedir. Otelin kullanmakta olduğu elektrikli makinelerin temiz ve hızlı
enerji politikasıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca web sitesinde turistlere yönelik “Yeşil
Anahtar” uygulamasının görseli bulunmaktadır. Yeşil anahtar uygulaması turistlerin tüketim
sırasında çevresel duyarlılık bilinçlerini artırmaya ilişkin geliştirilen bir sistem olarak ifade
edilmiştir. Ayrıca web sitesinde “Sıfır Atık” politikasına ilişkin logo kullanımı mevcuttur.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmadan elde edilen bilgiler sürdürülebilir turizm açısından işletme politikaları konusunda
bir farkındalık oluşturulması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. İşletme faaliyetlerinde
sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin etkin kaynak kullanımı, geri dönüşüm ve atık yönetimi
uygulamalarının önemsenmesi gerektiği düşünülmektedir. Turizm işletmelerinde tüketim
faaliyetleri düşünüldüğünde çevre dostu ürünlerin kullanılması çevresel duyarlılık anlamında
önem arz etmektedir. Turizm kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetildiğinde geri
dönüşüm faaliyetleri ve enerji tasarrufları kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından
işletmelere avantaj sağlayacaktır. Bu durumun işletmelere olumlu bir ekonomik etki olarak
yansıyacağı düşünülmektedir. Ayrıca işletme çalışanlarına ve turistlere ilişkin çevresel duyarlılık
bilincini geliştirecek faaliyetler yürütülmesi söz konusu işletmenin güçlü yönleri olarak ortaya
çıkmıştır. Çevresel duyarlılık politikaları anlamında durum tespiti yapılan bu çalışma sonucunda
elde edilen bilgiler ışığında birtakım sektörel öneriler geliştirilmiştir.
• İşletmelerin enerji tüketimi ve atıklar konusunda veri toplaması ve bu veriler ışığında
önlemler alması tasarruf açısından faydalı olacaktır.
• İşletme çalışanlarına yönelik çevresel bilinci artıracak eğitimler verilmesi işletmenin yol
açtığı doğa tahribatını azaltabilecektir.
• Çevresel duyarlılık anlamında turistlere bilgilendirmeler yapılması ve turistlerin çevre
politika oluşturma sürecine dâhil edilmesi “Yeşil Pazarlama” anlayışına uygun olacaktır.
• Bina mimarisinin doğayla uyumlu tasarlanması çevresel duyarlılık anlamında olumlu bir
işletme imajı oluşturacaktır.
• Turizm işletmelerinde çevresel duyarlılık ve tasarruf odaklı projeler üretilmesi,
kaynakların etkin kullanımı açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
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